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ABSTRAKT
Këto viteve të fundit, Qeveria e Kosovës ka bërë ndryshime të rëndësishme politike,
ekonomike dhe shoqërore që kanë ndikuar thuajse në të gjithë aspektet e jetës në Kosovë,
përfshirë këtu edhe rezultatet e shërbimeve bankare. Pavarësisht nga njëfarë përparimi që
është bërë gjatë viteve të fundit, gjendja e sistemit bankar në Kosovë mbetet nën atë të
shumicës së vendeve të tjera të rajonit. Për më tepër, vitet e tranzicionit kanë çuar në
ndryshime të theksuara të mënyrës së jetesës dhe përmirësimit të gjendjes financiare të
popullsisë së Kosovës.

Banka Qendrore e çdo shteti është institucioni financiar që udhëheq politikën monetare të atij
vendi, bënë sigurimin e likuiditetit të sistemit makroekonomik dhe ushtron funksionin
mbikëqyrës të sistemit bankar. Kjo tregon se qëllimi i funksionimit të saj është krijimi i
kushteve sa më të mira për zhvillimin ekonomik dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik të atij
vendi. Banka Qendrore është padyshim një prej institucioneve më të rëndësishme financiare
të një vendi, e cila është përgjegjëse për krijimin e politikave monetare-kreditore dhe përmes
të cilës në mënyrë profesionale ndikohet në tejkalimin e krizave të ndryshme financiare, si
brenda një vendi ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar.

Prandaj, tema e marrë në studim është një çështje shumë e rëndësishme për të kuptuar rolin
dhe rëndësinë e Bankës Qendrore dhe të politikave monetare.
Metodat e mbledhjes së të dhënave në këtë hulumtim do të bëhet përmes pyetësorit. Ku do
të anketohen gjithsej 100 punëtorë të bizneseve të ndryshëm.

Në fund të punimit janë konkluzionet të cilat janë arritur si pasojë e analizës së fakteve dhe
diskutimeve të ndryshme për Bankën Qendrore dhe politikave monetare në Kosovës.

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Një punim diplome është një punim akademik që ka një strukturë dhe një qëllim të caktuar
dhe përmes të cilit edhe simbolikisht i përfundon studimet në një nivel të caktuar, në rastin
tim studimet Bachelor në drejtimin Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi. Është e natyrshme
për të realizuar një punim diplome duhet kohë dhe mund, prandaj është e rëndësishme të
shprehësh mirënjohje ndaj individëve që shpenzojnë kohën e tyre për të ofruar ndihmë. Për
realizimin e kësaj temë diplome falënderoj familjen time për përkrahjen gjatë gjithë kohës se
studimeve të mia të deri tashme dhe dëshiroj të falënderoj në veçanti udhëheqësin e temës
profesorin Feim Brava i cili me ndihmën e tij më ofroi orientimin e duhur për realizimin e
kësaj teme diplome, si dhe dëshiroj të falënderoj shoqërinë time të cilët kanë qenë gjatë tri
viteve me mua.

Faleminderit të gjithëve!

Edona Tasholli
Qershor, 2019
Prishtinë

II

PËRMBAJTJA

LISTA E FIGURAVE ..................................................................................... V
FJALORI I TERMAVE ............................................................................... VI
1. HYRJE........................................................................................................ 1
2. SHQYRTIMI I LITERATURËS ............................................................. 3
2.1 Historia mbi themelimin e Bankës Qendrore ............................................................... 3
2.2 Banka Qendrore e Kosovës........................................................................................... 4
2.3 Objektivat dhe detyrat e BQK-së .................................................................................. 6
2.4 Funksionet e Bankës Qendrore në Kosovë ................................................................... 7
2.5 Marrëdhëniet me Kuvendin e Republikës së Kosovës, qeverinë dhe shtetin ............... 8
2.6 Politikat Monetare......................................................................................................... 9
2.7 Objektivat e politikës monetare .................................................................................. 10
2.8 Instrumentet e Politikës Monetare .............................................................................. 13
2.9 Tregu monetar dhe mekanizmi i politikës monetare .................................................. 13
2.10 Roli i politikës monetare të BQK-së ......................................................................... 14
2.11 Stabilitetit monetar i BQK-së ................................................................................... 16

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT ............................................................... 17
4. METODOLOGJIA ................................................................................. 18
5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE ......................... 19

III

6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME ......................................... 26
7. REFERENCAT ....................................................................................... 28
8. APPENDIXES ......................................................................................... 30

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Forma e organizimi të biznesit .............................................................................. 19
Figura 2. Periudha e operimit të biznesit .............................................................................. 20
Figura 3. Zhvillimi i ekonomisë në Kosovë. ........................................................................ 20
Figura 4. BQK-ja ofron vendit tonë stabilitet financiar dhe monetare. ................................ 21
Figura 5. Qeveria ndërhynë në vendimet e BQK-së. ............................................................ 22
Figura 6. BQK-ja mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë së Kosovës. . 22
Figura 7. BQK-ja realizon një politikë të caktuar monetare e cila po ndikonnë nivelin e GNP,
papunësisë dhe inflacionit. ................................................................................................... 23
Figura 8. BQK-ja ndërhyn në mënyrë të rregullt në tregjet monetare. ................................. 24
Figura 9. BQK-ja vepron gjithmonë në mënyrë të drejtë për t`ju shmangur zhvillimit negativ
në Kosovë. ............................................................................................................................ 24
Figura 10. Në të ardhmen do të ketë rritje të zhvillimit ekonomik. ..................................... 25

V

FJALORI I TERMAVE
ABPK - Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës.
AQBK - Autoritet Qendror Bankar të Kosovës .
BQK - Banka Qendrore e Kosovës.

VI

1. HYRJE
Sot Bankat Qendrore të vendeve të ndryshme kanë ndikim të madh dhe esencial në hartimin
dhe drejtimin e politikave monetare në stabilitetin ekonomik. Rëndësia e funksioneve që ato
morën gradualisht aluduan në një sistem financiar që kontrollohet dhe menaxhohet me anë
të mekanizmave të caktuar që sot vendet me një ekonomi të zhvilluar bazojnë stabilitetin dhe
veprimet ekonomike në kuadër të këtyre politikave dhe strategjive të caktuara nga vet Bankat
Qendrore. Zhvillimi, kontrollimi, funksionimi si dhe stabiliteti ekonomik i një vendi, është
vështirë të paramendohet pa një rol të veçantë dhe tejet të rëndësishëm të Bankës Qendrore
në vend. Dinamizmi i shpejt i funksioneve ekonomike na bënë që sot Bankën Qendrore mos
ta shohim thjesht si një agjenci që kontrollon paranë letër por si një institucion
multifunskionesh me përgjegjësi dhe qëllime të caktuara. Bankat Qendrore luajnë rolin e tyre
në vendet përkatëse duke u bazuar në rrethanat në të cilat gjenden dhe operojnë vendet e tyre.
Kosova edhe pse është një ekonomi e bazuar në paranë e gatshme, Banka Qendrore e
Kosovës kryen funksione të shumta me rëndësi në ekonominë e vendit. Pavarësisht se BQK
nuk emeton paranë roli i menaxhimit të mjeteve monetare të BQK-së kërkon shkallë të gjerë
të logjistikës në drejtim të shpërndarjes, përpunimin dhe ruajtjen e kartëmonedhave dhe
monedhave.
Respektimi i politikës monetare është përgjegjësi esenciale qytetare. Në një vend modern, që
Kosova synon të jetë, nga qytetarët kërkohet pagesa e tatimeve dhe obligimeve tjera të
cilatfinancojnë programet qeveritare, ofrimin e shërbimeve publike si dhe standardet e larta
tëarsimit, mirëqenies, shëndetit, mbështetjes sociale, mbrojtjes, zbatimit të ligjit dhe
infrastrukturëssë përgjithshme.
Analiza e politikës monetare nuk mund të mendohet jashtë funksionimit të sistemit bankar,
ku vendin kryesor e zë Banka Qendrore. Ajo përfaqëson një institucion financiar të zotëruar
nga shteti që shërben për të kontrolluar sistemin bankar dhe që është i vetmi autoritet i
emetimit të parasë, të gjitha vendet me ekonomi tregu të zhvilluar kanë një sistem bankar me
dy nivele: Niveli i parë i cili është Banka Qendrore dhe niveli i dytë janë bankat tjetra siç
janë: bankat tregtare, të kursimit, etj. Në fillim, Bankat Qendrore u krijuan përgjithësisht, si
banka private që u shërbenin bankave tregtare, kryesisht për t'i mbrojtur nga falimentimi.
1

Zhvillimi ekonomik dhe rëndësia e madhe e funksioneve që morën këto banka, çuan
gradualisht në lidhje gjithnjë e më të ngushta të tyre me shtetin, deri sa u shndërruan në
instrumente shtetërore, që luajnë një rol të rëndësishëm, veçanërisht në drejtimin e politikës
monetare.

.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Historia mbi themelimin e Bankës Qendrore

Është e rëndësishme të kuptojmë që kur lindi nevoja që paratë të kontrollohen për nga vlera
materiale dhe cilësore, për nga sasia, vlefshmëria si dhe për nga funksionaliteti i kryerjes së
transaksioneve dhe këmbimit në treg lindi edhe nevoja që shteti të ndërhyjë me dispozita dhe
rregulla ligjore me ç’ rast u formuan organe të veçanta që kontrollonin dhe zgjidhnin
problemet me paranë dhe ekonominë e një vendi në tërësi që sot njihen si Banka Qendrore.
Nëse kthehemi mbrapa në kohë dhe mundohemi të gjejmë zanafillën e fjalës bankë, gjejmë
që fjala bankë rrjedh prej fjalës italiane “banco” që ka pasur kuptimin e bankës, tavolinës apo
tezgës ku janë kryer këmbimet e parasë apo funksionet e tjera tregtare në atë kohë, që sot
mund ta krahasojmë me një sportel tipik të bankës komerciale por ndoshta jo në kuptimin e
plotë të saj.
Edhe bankën e parë në kuptimin e plotë të fjalës e hasim po ashtu në Itali, më saktësisht në
Gjenevë të Italisë e cila pas rritjes së tregtisë jashtë kufijve të shteteve dhe zhvillimit të
vazhdueshëm të ekonomisë së vendeve Perëndimore mori funksionet e një banke të vërtet e
cila është quajtur “Casa di Sat Georgio” dhe u themelua në vitin 1407, ku një ndër rolet
kryesore ka qenë dhënia e huas dhe qarkullimi i pagesave në mes vendeve të ndryshme. Pas
kësaj u hapën edhe shumë banka në vende tjera të Evropës dhe më tej. (Komoni,S. 2008)
Qeveritë e shteteve gjatë zhvillimeve të tyre çdo herë e më shumë rrisin nevojën e
institucioneve të veçanta që kontrollonin paranë dhe transaksionet e vendit sidomos nevojën
e një institucioni e cili merrej me borxhet dhe huat shtetërore në situata të vështira lufte.
Nocioni Bankë Qendrore për herë të parë i drejtohet bankës “The SwedishRiksbank” e cila
është themeluar në vitin 1668, dhe pak vite më vonë themelohet edhe një ndër bankat
Qendrore kryesore si Banka Qendrore e Anglisë më 1694, ku si rol kryesor kishte bërjen e
borxheve qeveritare. Më pas u formua edhe Banka Qendrore e Francës nga Napoleoni në
1800 për të stabilizuar valutën vendore nga hiperinflacioni. (Bordo,M., 2007)
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Bankat e para qendrore rolin e tyre kryesor e kishin në financimin e borxheve të qeverisë dhe
ishin të organizuara në formë të shoqërive aksionare të cilat u angazhuan në veprimtari
bankare të ndryshme, ku ato u bënë depo për shumicën e bankave për shkak të madhësisë së
tyre dhe rezervave të mëdha që kishin. Këta faktorë i lejuan Bankave të shekullit të XVII-të
dhe XVIII-të bëheshin huadhënës së zgjidhjes së fundit “the lenderoflastresort” përballë
krizave të ndryshme financiare. Me fjalë të tjera, ato u bënë të gatshme për të siguruar të
holla emergjente për të korrespondentët e tyre në kohë të fatkeqësive financiare.
Epokë e re e zhvillimit të bankave Qendrore fillon ne shekullin e XX-të me themelimin e
Sistemit të Rezervës Federale. Këto banka u krijuan kryesisht për të konsoliduar instrumentet
e ndryshme financiare që njerëzit përdornin dhe për të siguruar stabilitet financiar. Shumë
prej tyre u krijuan për të menaxhuar standardin e arit. Standardi i arit, i cili mbizotëronte deri
në vitin 1914, nënkuptonte që çdo vend definonte peshën e valutës vendore në terma të arit.
Këto banka deri vonë nuk ishin banka shtetërore por banka afariste që ndër të tjerash
emetonin bankënota të cilat kishin mbulesën në ari. Dhe kur këto banka private humbën
aftësinë e tyre që të ishin garantuese të zëvendësimit të bankënotave në ari për shkak të
emetimit më të madh të bankënotave më shumë se që ishte vlera e arit të deponuar dhe kjo
ndodhte më së shumti për shkak të financimit të luftërave apo deficiteve buxhetore lindi
nevoja për paraqitjen e Bankave Qendrore Shtetërore, ku shteti garanton këmbimin e parave
letër në ari me çmim të caktuari i njohur si sistemin e devizave të arit. Mirëpo krizat
ekonomike botërore 1929-1933 bënë që të gjitha shtetet ngadalë të hiqnin dorë nga standardi
i arit duke bazuar kështu paranë letër në parimin e besimit duke filluar kështu sistemin e ri
monetar.
Gradualisht Bankat Qendrore fituan pavarësinë e tyre për të udhëhequr politikën mbi sistemin
monetar dhe luajtën rol vendimtar në shume rrethana të ndryshme ekonomike duke marr
përsipër rolin kryesor financiar në ekonomitë vendore. (Komoni,S. 2008)

2.2 Banka Qendrore e Kosovës

Pas shpalljes së Pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, u themelua Banka Qendrore e
Republikës së Kosovës (BQK), bazuar në Ligjin nr. 03/L-074 mbi Bankën Qendrore të
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Republikës së Kosovës. Ajo është pasuese e Autoritet Qendror Bankar të Kosovës (AQBK),
i cili ishte themeluar me Rregulloren e UNMK-ut 2006/47, më 24 gusht 2006, si pasueses e
Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës (ABPK).
BQK udhëhiqet nga Guvernatori, i cili është përgjigjes ndaj Bordit Drejtues. Guvernatorit i
raportojnë dy zëvendës guvernatorë njëri prej të cilëve është përgjegjës për mbikëqyrjen e
institucioneve financiare dhe tjetri për funksionet qendrore bankare, si dhe inspektori i
përgjithshëm i cili është përgjegjës për Komitetin e Auditimit nën Bordin Drejtues.

Në ligjin e Bankës Qendrore objektivat themelore të BQK-së janë përcaktuar të jenë:
-

Të ruhet fuqia, aftësia pagues dhe funksionimi efikas i një sistemi stabil të bazuar në
treg, duke inkurajuar krijimin e instrumenteve të sigurta financiare dhe

-

Pa ndonjë paragjykim, të përkrah politikat e përgjithshme në Kosovë për të
kontribuar në një alokim efikas të burimeve në pajtim me principet e një ekonomie
me treg të hapur.

Për sa ju përket sistemeve të pagesave, ligji i jep BQK-së të drejtën specifike: “Të formulojë
dhe të zbatojë masat, të kundërshtojë dhe të rregullojë sistemet e pagesave për transaksionet
në valutë vendore dhe të huaj në Kosovë,” dhe “të posedojë dhe të operojë një ose më shumë
sisteme pagesash”.
BQK gjithashtu ka të drejtë të licencojë, mbikëqyrë dhe rregullojë te gjitha institucionet
financiare. Këtu përfshihen bankat, kompanitë mikro-financiare, kompanitë e sigurimeve,
operatoret e transferimit te parave, kompanitë e investimeve, këmbyesit valutore,
ndërmjetësuesit-agjentet e shitjes dhe fondet e përbashkëta. Nuk ka asnjë agjenci tjetër
rregullatorë apo mbikëqyrëse në sektorin financiar.
Pra, BQK-ja është një institucion publik i pavarur dhe objektivi parësor i saj është nxitja dhe
ruajtja e një sistemi të qëndrueshëm financiare si dhe një efikas të pagesave.

(Banka

Qendrore e Republikës së Kosovës,2019)
Misioni i BQK-së është të siguroj stabilitet financiar dhe monetare, të ofrojë sistem efektiv
të pagesave dhe furnizim adekuat me para të gatshme dhe të mbështetë zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës. Ndërsa, vizioni i BQK-së është të jenë në
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mesin e bankave qendrore më efikase dhe efektive, si dhe të jenë institucion meritor në
arritjen e integrimit evropian dhe afirmimit ndërkombëtarë të Republikës së Kosovës. (Banka
Qendrore e Republikës së Kosovës,2015)

2.3 Objektivat dhe detyrat e BQK-së

Objektivat e BQK-së janë:
-

Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar
stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të pagesave.

-

Objektiv shtesë i Bankës Qendrore i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është
të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore.

-

Pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, Banka Qendrore mbështet politikat e
përgjithshme ekonomike të Qeverisë.

-

Banka Qendrore vepron në pajtim me parimin e ekonomisë së tregut të hapur me
konkurrencë të lirë, duke favorizuar shpërndarjen efikase të resurseve.

Detyrat e Bankës Qendrore në përmbushjen e objektivave të përcaktuara sipas ligjit në fuqi
(Ligjin nr. 03/L-209), përfshijnë:
-

Përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke përfshirë
mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e operacioneve të
tregut, si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent.

-

Rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare
ashtu si specifikohet më tej në këtë ligj apo ndonjë ligj tjetër.

-

Promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme dhe efikase të
pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë.

-

Sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në Kosovë.

-

Mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare.

-

Mbledhjen dhe publikimin e statistikave.

-

Kontribuon në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore.
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-

Informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut të gjerë
rreth politikave, detyrave dhe operacioneve të saj ashtu siç përcaktohet më tej në
këtë ligj.

-

Veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë dhe çdo
organ publik dhe organizatë publike të Kosovës.

-

Bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare
përkitazi me çështje brenda fushës së saj të kompetencave dhe

-

Realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedhë nga ushtrimi i detyrave të saj sipas
këtij ligji apo ndonjë ligji tjetër.

Brenda kompetencave të përcaktuara me ligj, Banka Qendrore, anëtarët e organeve
vendimmarrëse ose personeli i Bankës Qendrore, nuk mund të merr udhëzime nga ndonjë
person apo subjekt tjetër, duke përfshirë subjektet qeveritare. Pavarësia dhe autonomia e
Bankës Qendrore respektohet në çdo kohë dhe asnjë person apo subjekt nuk do të provojë
të ndikoj anëtarët e organeve vendimmarrëse apo të personelit të Bankës Qendrore në
realizimin e detyrave të tyre apo të ndërhyjë në aktivitetet e Bankës Qendrore. (Banka
Qendrore e Republikës së Kosovës,2019)

2.4 Funksionet e Bankës Qendrore në Kosovë

Banka Qendrore është një bankë përgjegjëse për stabilizimin e sistemit bankar dhe të
politikave monetare të një vendi. Kjo përgjegjësi zakonisht implikon se Banka Qendrore ka
kontroll mbi bankat tregtare. Pra, BQK si pushteti më i lartë monetar i një vendi kryen këto
funksione:
▪

Rregullon qarkullimin e parasë dhe emetimin e kredisë në harmoni me kërkesat për
stabilitetin e brendshëm monetar dhe likuiditetin në pagesat ndërkombëtare.

▪

Kujdeset për likuiditetin e sistemit kreditor dhe lidhur me të rregullon dhe
kontrollon punën e bankave brenda vendi, me qëllim që të ruajë stabilitetin monetar
të vendit.

7

▪

Kujdeset për bilancin e pagesave të vendit dhe lidhur me të, rregullon punët
valutore, me qëllim që të sigurohet likuiditeti në pagesat ndërkombëtare.

▪

Emeton dhe shtyp para (metalike dhe bankënota).

▪

Kryen shërbime dhe transaksione të llojllojshme financiare në emër dhe për llogari
të qeverisë.

▪

Ndjek dhe i analizon rrjedhat monetare në tregjet financiare ndërkombëtare dhe
bashkëpunon me institucione financiare ndërkombëtare kryesore dhe me bankat
qendrore të vendeve të tjera, me qëllim të kryerjes pa pengesa të transaksioneve
financiare në tregjet ndërkombëtare.

▪

Kryen punë specifike bankare, të cilat janë përcaktuar me ligj. (Banka Qendrore e
Republikës së Kosovës,2019)

2.5 Marrëdhëniet me Kuvendin e Republikës së Kosovës, qeverinë dhe shtetin

Përgjegjësia e Bankës Qendrore para Kuvendit të Republikës së Kosovës specifikohet në
nenin 29 të ligjit për Bankën Qendrore ku specifikisht thuhet “Guvernatori me kërkesë të
Kuvendit të Republikës së Kosovës ose me nismën e vet, së paku një here në vit, dëgjohet
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe nga komisionet e tij për objektivat e Bankës
Qendrore të: BQK-ja dhe në të njëjtën kohë përgjegjësinë që ka ky institucion financiar
karshi të zgjedhurve te popullit.
Po ashtu BQK-ja ka raporte e ndërlidhura edhe me ekzekutivin e vendit ku paraqitet si
këshilltar financiar dhe agjent fiskal,ku për këtë raport bëhet fjalë edhe në nenin 30 të ligjit
për BQK konkretisht janë këto dispozita:
1) Banka Qendrore vepron si bankier dhe si këshilltar financiar për Qeverinë.
2) Banka Qendrore mund, për dhe në emër të Qeverisë, të pranojë huazime të jashtme,
tëmenaxhojë dhe të administrojë borxhe të tilla, si dhe të shlyejë të drejtat dhe
detyrimet financiaretë Shtetit ndaj palëve të jashtme.
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3) Banka Qendrore mund, sipas kushteve për të cilat do të merret vesh me Qeverinë, të
veprojësi agjent fiskal për llogari të Qeverisë ose për agjenci tjetër publike të
përcaktuar nga Qeveria.
4) Banka Qendrore mund të operojë me regjistër të letrave me vlerë të emetuara nga
Shteti.
Edhe pse ekziston një raport kaq i mirë në mes ekzekutivit të vendit dhe BQK-së,por
ekziston një nen(neni 33)ku i ndalohet kreditimi direkt dhe indirekt i institucioneve të
vendit dhe çdo agjencie tjetër publike nga ana e BQK-së, me përjashtim të kredive brenda
ditorë për të siguruar funksionimin e rregullt të pagesave.(Menaxherët,2011)

2.6 Politikat Monetare

Politika monetare është se si bankat qendrore menaxhojnë likuiditetin për të krijuar rritje
ekonomike. Likuiditeti është sa ka në ofertën e parasë. Kjo përfshin kredi, para të gatshme,
kontrolle dhe fonde të përbashkëta të tregut të parasë. (The Balance,2018)
Politika monetare është tërësia e mjeteve, e objektivave dhe e ndërhyrjeve të ndërmarra për
të rregulluar furnizimin e ekonomisë me mjete monetare në përpjekje të vazhdueshme për të
ruajtur ekuilibrat makroekonomike. Politika monetare synon administrimin e kushteve
monetare të ekonomisë: ofertës monetare, normave të interesit dhe kursit të këmbimit, në
funksion të realizimit të objektivit të stabilitetit të çmimeve, në periudhën afatmesëm dhe
afatgjatë. Ajo synon ndikimin maksimal tek variablat ekonomikë me anë të ndryshimit të
normave afatshkurtra të interesit. (Shteti Web,2017)
Politika monetare përbëhet nga procesi i hartimit, shpalljes dhe zbatimit të planit të
veprimeve të ndërmarra nga banka qendrore, bordi i monedhës ose autoriteti tjetër rregullator
kompetent i një vendi që përcakton fushën dhe ndikimin e drejtuesve kryesorë të aktivitetit
ekonomik në atë vend. Aktivitetet që janë pjesë përbërëse e politikës monetare përbëhen nga
menaxhimi i ofertës së parasë dhe normat e interesit të cilat synojnë arritjen e objektivave
makroekonomikë si kontrollimi i inflacionit, konsumit, rritjes dhe likuiditetit. Këto arrihen
nëpërmjet veprimeve të tilla si modifikimi i normës së interesit, blerja ose shitja e
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obligacioneve qeveritare, rregullimi i kurseve të këmbimit valutor dhe ndryshimi i shumës
së parave që bankat duhet të mbajnë si rezerva. (Investopedia,2019)
Pra, politika monetare është më shumë një mjet i hapur në drejtim të zgjerimit dhe
kontraktimit të ofertës së parasë për të ndikuar inflacionin dhe rritjen dhe ka më pak ndikim
në ekonominë reale. (Investopedia,2019)

2.7 Objektivat e politikës monetare

Politika monetare në ekonomitë e zhvilluara duhet të shërbejë në funksion të stabilizimit dhe
ruajtjes së ekuilibrit të duhur në sistemin ekonomik. Por në rastin e vendeve të pazhvilluara,
politika monetare duhet të jetë më dinamike në mënyrë që të plotësojë kërkesat e një
ekonomie në zgjerim, duke krijuar kushte të përshtatshme për përparimin ekonomik. Tani
është e njohur gjerësisht se politika monetare mund të jetë një mjet i fuqishëm i transformimit
ekonomik. Megjithatë objektivat kryesore të politikës monetare janë:
-

Neutraliteti i parave,

-

Stabiliteti i kursit të këmbimit,

-

Stabiliteti i çmimeve,

-

Punësim i plotë,

-

Rritja ekonomike dhe

-

Ekuilibri në Bilancin e Pagesave.

Neutraliteti i parave: Ekonomistët si Wicksteed, Hayek dhe Robertson janë eksponentët
kryesorë të parave neutrale. Ata kanë qëndrimin se autoriteti monetar duhet të synojë
neutralitetin e parave në ekonomi. Çdo ndryshim monetar është shkaku kryesor i të gjitha
luhatjeve ekonomike. Sipas neutralistëve, ndryshimi monetar shkakton shtrembërim dhe
shqetësime në funksionimin e duhur të sistemit ekonomik të vendit.
Ata janë të mendimit të konfirmuar se nëse ndiqet një politikë monetare neutrale, nuk do të
ketë luhatje ciklike, asnjë cikël tregtar, pa inflacion dhe pa deflacion në ekonomi. Sipas këtij
sistemi, paratë mbahen të qëndrueshme nga autoriteti monetar. Kështu, qëllimi kryesor i
autoritetit monetar nuk është të devijojë nga neutraliteti i parave. Kjo do të thotë se sasia e
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parave duhet të jetë krejtësisht e qëndrueshme. Nuk pritet që të ndikojë ose të dekurajojë
konsumin dhe prodhimin në ekonomi.
Stabiliteti i kursit të këmbimit:Stabilitetit i këmbimit është objektiv tradicionale i autoritetit
monetar. Kursi i këmbimit shpreh vlerën e monedhës së një vendi në raport me vlerën e
monedhës së një vendi tjetër. Normat luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë, duke
ndikuar në balancën e tregtisë midis kombeve dhe duke ndikuar në strategjitë e investimeve.
Stabiliteti i këmbimit është objektive tradicional i autoritetit monetar. (The Classroom,2018)
Stabiliteti i çmimeve:Sipas ekonomistëtCrustar,Cassels dhe Keynes, sugjerojnë stabilizimin
e çmimeve si një objektiv kryesor e politikës monetare. Stabiliteti i çmimeve konsiderohet si
objektivi më e mirë e politikës monetare. Çmimet e qëndrueshme rimarrin besimin e publikut,
sepse luhatjet ciklike janë eliminuar krejtësisht.
Promovon aktivitetin e biznesit dhe siguron shpërndarje të barabartë të të ardhurave dhe
pasurisë. Si pasojë, ekziston një valë e përgjithshme prosperiteti dhe mirëqenieje në
komunitet. Stabiliteti i çmimeve gjithashtu pengon progresin ekonomik, pasi nuk ka asnjë
nxitje që mbetet me komunitetin e biznesit për të rritur prodhimin e mallrave cilësore.
Punësimi i plotë:Gjatë depresionit botëror, problemi i papunësisë ishte rritur me shpejtësi.
Ajo konsiderohej si e rrezikshme shoqërore, ekonomikisht e kota dhe moralisht e zhgënjyer.
Kështu, punësimi i plotë u vlerësua si qëllimi kryesor i politikës monetare. Në kohët e fundit,
argumentohet se arritja e punësimit të plotë automatikisht përfshin çmimet dhe stabilitetin e
këmbimit. Sipas, Crowther është i mendimit se objektiva kryese e politikës monetare të një
vendi është të sjellë ekuilibrin midis kursimeve dhe investimeve në nivelin e plotë të
punësimit. Ekonomistët klasikë besonin në ekzistencën e punësimit të plotë, që është tipari
normal i një ekonomie. Punësimi i plotë, pra, ekziston kur të gjithë ata që janë të gatshëm të
punojnë me normën ekzistuese të pagave punojnë. Të papunët vullnetarë, fiksues dhe sezonal
gjithashtu quhen të punësuar.Nga ana tjetër, kur ekonomia po përballet me problemin e
depresionit dhe papunësisë, investimi privat mund të stimulohet duke miratuar 'politikë të
lirë të parasë' nga autoriteti monetar. Prandaj, kjo politikë do të shërbejë si një nxitës efektiv
dhe ideal për investimet private, pasi ka pesimizëm të gjithë në ekonomi. Për më tepër,
objektivi i punësimit të plotë duhet të integrohet me objektiva të tjerë, si çmimi dhe
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stabilizimi i këmbimit.
Shkurtimisht, politika e punësimit të plotë ka efekte përfituese me ndikim të gjerë.
-

Duke pasur parasysh gjendjen e tanishme të papunësisë dhe papunësinë e maskuar
veçanërisht në vendet me popullsi në rritje, objektivi në fjalë i politikës monetare
është më i përshtatshmi.

-

Për arsye humanitare, politika mund të shkojë shumë për të zgjidhur problemin
akut të papunësisë.

-

Është mjet i dobishëm për të siguruar mirëqenien ekonomike dhe sociale të
komunitetit.

-

Në një masë më të madhe, kjo politikë zgjidh problemin e luhatjeve të biznesit.

Rritja ekonomike:Në vitet e fundit, rritja ekonomike është çështja themelore që duhet
diskutuar midis ekonomistëve dhe shteteve anembanë botës. Rritja ekonomike definohet si
një proces në të cilin të ardhurat reale për frymë të një vendi rriten për një periudhë të gjatë
kohore. Kjo nënkupton një rritje në prodhimin total fizik ose real, prodhimin e mallrave për
kënaqësinë e nevojave njerëzore.
Prandaj, politika monetare promovon një rritje ekonomike të qëndrueshme dhe të
vazhdueshme duke ruajtur ekuilibrin midis kërkesës totale për para dhe kapacitetit total të
prodhimit dhe duke krijuar kushte të favorshme për kursim dhe investim. Për të sjellë barazi
midis kërkesës dhe ofertës, politika monetare fleksibël është kursi më i mirë. Me fjalë të tjera,
autoriteti monetar duhet të ndjekë një politikë monetare të lehtë ose të shtrënguar që t'i
përshtatet kërkesave të rritjes. Përsëri, politika monetare në një ekonomi në rritje, duhet të
plotësojë kërkesën në rritje për para. Kështu, është përgjegjësi e autoritetit monetar të
qarkullojë sasinë dhe cilësinë e duhur të parave.
Ekuilibri në bilancin e pagesave: Ekuilibri në bilancin e pagesave është një objektiv tjetër
i politikës monetare, i cili doli i rëndësishëm në vitet e pas luftës. Kjo është thjesht për shkak
të problemit të likuiditetit ndërkombëtar për shkak të rritjes së tregtisë botërore me një
shpejtësi më të shpejtë sesa likuiditeti në botë

.

U ndjen se rritja e deficitit në bilancin e pagesave zvogëlohet, aftësia e një ekonomie për të
arritur objektiva të tjerë. Si rezultat, shumë vende më pak të zhvilluara duhet të kufizojnë
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importet e tyre që ndikojnë negativisht në aktivitetet e zhvillimit. Prandaj, autoriteti monetar
bën përpjekje që ekuilibri të mbahet në bilancin e pagesave. (Mazreku.I,2010)

2.8 Instrumentet e Politikës Monetare

Instrumentet e politikës monetare janë hallka e parë e mekanizmit të transmisionit.
Instrumentet e politikës monetare ndahen në dy grupe:
1. Instrumentet indirekte të cilat janë:
- Shitja dhe blerja e letrave me vlerë (bono thesari, obligacione etj.)
- Ri financimi, ku bankat qendrore u jep kredi bankave komerciale dhe
- Rezervat e detyrueshme.
2. Instrumentet direket të cilat janë:
- Nuk kërkojnë treg të zhvilluar financiar, zakonisht ndodh tek vendet e zhvilluar,
- Janë të përkohshme pasi ulin konkurrencën në sistemin bankar dhe këto instrumente
janë kontrolli i kreditit që kanë të bëjnë me kufizimi të vëllimit të kredisë dhe kontrolli i
normës së interesit.

(CBN,2018)

2.9 Tregu monetar dhe mekanizmi i politikës monetare

Ndikimi i politikes monetare nëvariablat kryesore makroekonomike realizohet nëpërmjet një
mekanizmi

të

caktuar,

ku

një

vend

qendror

zë

tregu

monetar.

Tregu monetar përfshin një bashkësi institucionesh ku realizohet shitja dhe blerja e letrave
afatshkurtra me vlere. Letrat me vlere janë dokumente që përdoren për të vërtetuar pronësinë
ndaj aktiveve të ndryshme dhe paraqiten si aksione, obligacione, bono thesari, etj. Letrat me
vlere janë afatshkurtër dhe afatgjate, në varësi të maturimit të tyre. Ato letra me vlere që kanë
afat maturimi deri në një vit quhen afatshkurtër, kurse ato me afat maturimi mbi një vit quhen
afatgjata.
Tregu monetar ndryshon nga institucionet e tjera financiare, si bursa e aksioneve, etj. të cilat
janë të vendosura në një vend të caktuar, sepse ai përbëhet nga një rrjet i gjere komisioneresh
(shitësish dhe blerësish).
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Dy janë kategoritë kryesore të tregut monetar: kërkesa dhe oferta për para. Bashkëveprimi i
kërkesës dhe ofertës për para në ketë treg përcakton sasinë e parasë dhe normën e interesit të
ekuilibrit. Kërkesa për para shpreh marrëdhënie midis sasisë së kërkuar për para dhe normës
së interesit, duke supozuar konstante gjithë faktorët e tjerë që ndikojnë në sasinë e parasë që
dëshirojnë të mbajnë njerëzit.
Kërkesa për para, siç ka theksuar Kejnsi, mbështetet në tre motive :
a) Motivi i transaksioneve: Ky është motivi kryesor i mbajtjes së parasë. Blerjet e të
mirave dhe shërbimeve në jetën e përditshme kërkojnë që një sasi parash të mbahet
si para e gatshme (para në dore). Në të kundërtën, duhet shkuar në bankë për tërhequr
para sa here që bëhet ndonjë blerje duke harxhuar kështu kohe. Pra, kostoja oportune
e mos mbajtjes së parasë në dorë është e konsiderueshme.
b) Motivi mbrojtës:Paraja mbahet si para e gatshme edhe për t'u siguruar në rast
ngjarjesh të paparashikuara, që kërkojnë të bëhen blerje të paplanifikuara.
c) Motivi i spekulimit: Paraja mbahet edhe për të shmangur humbjet që vijnë nga
mbajtja e letrave me vlere. Ky motiv lidhet me ata njerëz që blejnë letra me vlere here
pas here. Luhatjet që vihen re në çmimet e letrave me vlere i nxisin njerëzit që t’i
shesin ato dhe të mbajnë para, kur mendojnë që çmimet e tyre do të pësojnë rënie dhe
të blejnë përsëri kur mendojnë se çmimet e tyre do të rriten .
Sasia e parasë që dëshirojnë të mbajnë njerëzit varet nga tre faktorë kryesore: niveli i
çmimeve, GNP real dhe norma e interesit. Duke i marre faktorët e tjerë të pandryshueshëm,
marrëdhëniet midis normës së interesit dhe sasisë së parasë që kërkohet të mbahen në dore,
jepen nëpërmjet kategorisë së kërkesës për para.(Erletshaqe`s blog,2010)
2.10 Roli i politikës monetare të BQK-së

Për shkak se Kosova përdor euron si monedhë të sajën të brendshme dhe për shkak se tregjet
financiare në Kosovë janë ende relativisht të pazhvilluara, roli i politikës monetare të BQKsë është më i kufizuar nga sa është për shumë banka të tjera qendrore. Por BQK-ja ushtron
ndikim në zhvillimet ekonomike në Kosovë në dy mënyra të rëndësishme. Së pari, ajo ndikon
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në rritjen e kredisë së bankave komerciale duke u imponuar bankave kërkesën për rezerva si
dhe përmes rregulloreve të tjera mbi operacionet bankare. Së dyti, ajo përpiqet të promovojë
dhe ruajë një sektor financiar të qëndrueshëm dhe efikas në Kosovë përmes licencimit,
rregullimit dhe mbikëqyrjes së bankave, kompanive të sigurimeve dhe të organizatave mikrokreditore dhe përmes punës së një Komiteti Këshillues të Makro-Prudencës që është
themeluar kohët e fundit.

Furnizimi me kartëmonedha dhe monedha: Kosova nuk ka monedhën e vet ndaj Kosova
përdor euron si monedhë të sajën të brendshme. Pra, BQK-ja nuk është e përfshirë në
dizajnimin, shtypjen dhe prerjen e monedhës. Por BQK-ja, si çdo bankë tjetër qendrore, ka
përgjegjësinë për administrimin e monedhës së vendit. Pra, BQK-ja duhet të sigurojë që vendi
të ketë furnizim adekuat me të gjitha monedhat dhe kartëmonedhat euro dhe si dhe që cilësia
e monedhës Euro në qarkullim të jetë e një standardi të lartë. Arka e thesarit në BQK duken
pak a shumë njësoj si arkat e thesarit te çdo banke qendrore, me dallimin e vetëm se në të
ruhen monedha euro dhe jo një monedhë vendase. Kosova është ende një ekonomi e bazuar
në paranë e gatshme kështu që roli i menaxhimit të mjeteve monetare të BQK-së kërkon
shkallë të gjerë të logjistikës në drejtim të shpërndarjes, përpunimin dhe ruajtjen e
kartëmonedhave dhe monedhave.

BQK-së rrallë i duhet të importojë kartëmonedha dhe monedha euro në Kosovë për të mbajtur
një furnizim adekuat të valutës euro në Kosovë, mbasi një sasi e konsiderueshme e Euros hyn
në Kosovë përmes tregtisë dhe dërgesave nga kosovarët që jetojnë jashtë vendit. Por një nga
qëllimet strategjike të BQK-së është të mbajë monedhë të një cilësie të lartë në Kosovë. Ajo
e bën këtë duke importuar dhe nxjerrë në qarkullim kartëmonedhat e reja euro dhe duke
tërhequr nga qarkullimi kartëmonedhat e vjetra e të papërshtatshme dhe bën dërgimin e tyre
përsëri në Euro sistem. Për shembull, gjatë vitit 2013, BQK-ja tërhoqi nga qarkullimi gati 6
milion kartëmonedha euro (38% e kartëmonedhave euro të depozituara nga bankat në BQK)
për shkak se ata nuk i plotësonin standardet e cilësisë të lartë të BQK-së. Valutën e
papërshtatshme ose të tepërt Euro që BQK-ja e merr nga bankat komerciale ua kthen bankave
në Eurozonë, në këtë mënyrë duke shtuar rezervat e shkëmbimit valutor në vend. Gjithashtu
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në vitin 2013, BQK-ja hodhi në qarkullim pak më shumë se 4 milion kartëmonedha euro për
bankat. Shumica nga këto kartëmonedha janë furnizuar bankat për përdorim në ATM-të e
tyre.(Banka Qendrore e Republikës së Kosovës,2019)

2.11 Stabilitetit monetar i BQK-së

Në kohën kur Kosova zgjodhi eurozimin ajo vendoste një themel monetar të shëndoshë të
nevojshëm për rindëritimin ekonomik, shoqëror dhe politik në vitet që do të pasonin.
Adoptimi i euros si një monedhë kombëtare solli gjithashtu, stabilitet monetar në Kosovë.
Rreziku i zhvlerësimit të monedhës kombëtare u zhduk. BQK-ja, e cila vepron si një agjent
fiskal i Qeverisë së Republikës së Kosovë, nuk ndërmerr rrezik këmbimi, ndërsa administron
rezervat zyrtare. Këto rezerva investohen kryesisht brenda vendeve të zonës Euro, në banka
qendrore dhe në institucione financiare me norma të larta.
Ekonomia e Kosovë nuk përballon rreziqe këmbimi domethënëse. Në të njëjtën mënyrë,
eurozimi ka penguar që në Kosovë të ketë normë të dyfishtë këmbimi të monedhës, ligjore
dhe informale.

2.11.1 Stabiliteti makroekonomik

Euronizimi në Kosovë kishte gjithashtu disa objektiva politike afatgjate. Euronizimi në
Kosovë pritet që të kujdeset për stabilitetin ekonomik, të zgjidhë problemin e besueshmërisë,
por kryesisht të rrisë disiplinën fiskale duke eliminuar mundësinë e riprodhimit të parave për
të mbuluar deficitet fiskale. Pas një periudhe më të gjatë kohore kjo do të cojë në rritjen e
investimeve të drejtëpërdrejta të huaja. Përgjithësisht, euronizimipritet që të kujdeset për
integrimin ekonomik të vendit, i cili ka adoptuar euron me ekonominë e vendit të emetimit
të euros, në këtë rast e gjithë zona e Euros. Tashmë vendi adoptues ka një ekonomi më të
fortë ose lidhje politike me vendin emetues. Euroizimi në Kosovë nuk e ndoqi këtë strukturë,
pasi ishte një rezultat direkt i shpërbërjes politike dhe ekonomike të ish-Jugosllavisë, dhe i
ndërhyrëse së Kombeve të Bashkuara. Por duke parë në të ardhmen, kjo në fakt duhet të
shpejtojë integrimin e plotë të Kosovës në Zonën e Eurosë. (Paca,A.2005)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Banka Qendrore e Kosovës është banka qendrore e shtetit. Shumica e vendeve të pavarura
kanë bankën e tyre qendrore. Karakteristikat kryesore të një banke qendrore janë të qenit
bankier për qeverinë dhe për bankat komerciale, ajo menaxhon furnizimin e vendit me
monedha, zbaton politikat monetare dhe luan një rol të rëndësishëm në sistemin e pagesave
të vendit. Disa banka qendrore, përfshirë Bankën Qendrore të Kosovës, kryejnë edhe
funksione të tjera të rëndësishme, si mbikëqyrja e tregut financiar dhe menaxhimin e
rezervave valutore të vendit.
Ndikimi i politikes monetare në variablat kryesore makroekonomike realizohet nëpërmjet një
mekanizmi të caktuar, ku një vend qendror zë tregu monetar. Tregu monetar përfshin një
bashkësi institucionesh ku realizohet shitja dhe blerja e letrave afatshkurtra me vlere.
Politika monetare përfshin

një tërësi

synimesh

apo

objektivash

me karakter

makroekonomike, të cilat mund të arrihen vetëm duke përdorur instrumente të caktuara.
Hartimi dhe zbatimi i një politike monetare të caktuar realizohet nëpërmjet një procesi et
gjatë që quhet mekanizëm i transmisionit , i cili përfshin instrumentet , objektivat e
ndërmjetme dhe qëllimet përfundimtare. Politika monetare zbatohet në funksion të arritjes së
disa objektivave kryesore makroekonomike që kërkon të arrijë banka qendrore ku
përmendim: Qëndrueshmëria e nivelit të çmimeve, niveli relativisht i lartë i punësimit, rritja
ekonomike, qëndrueshmëria e normave të interesit dhe qëndrueshmëria në tregjet valutore.

Në këtë hulumtim pyetja themelore që është parashtruar në këtë punim ka të bëj me rendësin
e Bankës Qendrore dhe roli e politikes monetare në Kosovë.
Pasi që, gjatë shqyrtimi të literaturës nuk ka ndonjë fokus të veçantë për të kuptuar rëndësinë
dhe rolin e Bankës Qendrore në politiken monetare.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë viteve të fundit, Qeveria e Kosovës ka bërë ndryshime të rëndësishme politike,
ekonomike dhe shoqërore që kanë ndikuar thuajse në të gjithë aspektet e jetës në Kosovë,
përfshirë këtu edhe rezultatet e shërbimeve bankare. Pavarësisht nga njëfarë përparimi që
është bërë gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, gjendja e sistemit bankar në Kosovë mbetet nën atë
të shumicës së vendeve të tjera të rajonit. Për më tepër, vitet e tranzicionit kanë çuar në
ndryshime të theksuara të mënyrës së jetesës dhe përmirësimit të gjendjes financiare të
popullsisë së Kosovës.

Mbledhja e të dhënave relevante nga metoda të ndryshme kërkimore dhe përpilimin e bazave
të dhënave në mënyrë që të analizohen të dhënat dhe të arrihet ndërtimi i duhur i projektit
hulumtues është përdorur metodologjia e kërkimit.

Analiza dhe hulumtimi të dhënave është ndërmarre me kujdes të veçantë, duke dashur të fitoj
një kuptim më të gjerë dhe efektiv në lidhje me pyetjet kërkimore pra është përdorur
metodologjia e mbledhjes së të dhënave sekondare.

Si instrumentet në këtë hulumtim është përdorur pyetësori, si mostër kemi anketuar 100
punonjës të bizneseve të ndryshme, të cilët përmes tyre do të kuptojmë rendësin dhe ndikimin
e BQK-së dhe politikave monetare në ekonominë e vendit tonë.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Në këtë hulumtim është përdorur një pyetësor me dhjetë pyetje në lidhje me BQK-në dhe
politikën monetare, në të cilën janë intervistuar 100 persona të cilët punojnë në biznese të
ndryshëm, të cilët përmes tyre do të kuptojmë se sa janë të vetëdijshëm për rëndësinë dhe
ndikimin e BQK-së dhe politikës monetare në ekonominë e vendit tonë.
Në diagramet e mëposhtëm janë paraqitur rezultatet për secilën pyetje veç e veç.
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20%
9%

13%

6%

Forma e organizimit të biznesit

Figura 1. Forma e organizimi të biznesit

Në figurën e parë janë paraqitur rezultatet e pyetjes së parë e cila ka të bëj me formën e
organizimit të biznesit që punojnë të anketuarit. Nga gjithsej 100 të anketuarave 52% e tyre
punojnë në bizneset individuale, 9% në ortakëri të përgjithshme, 20% janë në bizneset me
shoqëri me përgjithësi të kufizuar, 13% janë shoqëri aksionare dhe 6% janë në kompani të
huaj.
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Figura 2. Periudha e operimit të biznesit
Në figurën e dytë janë paraqitur rezultate e pyetjes për periudhën prej kur vepron biznesi në
të cilën ata punojnë. Në periudhën më pak se 2 vjet operojnë 11% nga të gjithë të anketuarit,
në periudhën më pak se 5 vjet operojnë 47%, në periudhën më pak se 10 vjet operojnë 27%
dhe në periudhën më shumë se 10 vjet operojnë 15%.
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Figura 3. Zhvillimi i ekonomisë në Kosovë.
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Në figurën e 3 janë paraqitur rezultatet e pyetjes për mendimin e të anketuarave se si janë
duke shkuar gjërat me ekonominë në Kosovë, 47% prej të anketuarave mendojnë që
pothuajse njëjtë janë duke shkuar gjërat në ekonominë në Kosovë, 37% mendojnë që
ekonominë në Kosovë është duke u përkeqësuar ndërsa më mirë mendojnë vetëm 16% e të
anketuarave.
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BQK-ja i ofron vendit tonë stabilitet financiar dhe monetare

Figura 4. BQK-ja ofron vendit tonë stabilitet financiar dhe monetare.
Në figurën e katër janë paraqitur rezultate e pyetjes që ka të bëj me mendimin e të anketuarave
se BQK-ja ai ofron vendit tonë stabilitet financiare dhe monetare. Prej të gjithë të anketuarve
49% nuk e dinë se BQK-ja i ofron vendit tonë stabilitet financiare dhe monetar, 19% nuk
mendojnë ashtu dhe 32% e të anketuarve mendojnë që BQK-ja i ofron vendit tonë stabilitet
financiar dhe monetar.
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Qeveria jonë ndërhynë në vendimet e BQK-së

Figura 5. Qeveria ndërhynë në vendimet e BQK-së.
Në figurën e pestë janë paraqitur rezultatet e pyetjes se si mendojnë të anketuarit se qeveria
jonë a ndërhynë në vendimet e BQK-së. Në këtë pyetje 42% prej të anketuarave mendojnë
se po qeveria jonë ndërhynë në vendimet e BQK-së, 23% nuk mendojnë ashtu dhe 35% prej
të anketuarve nuk e dinë.
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BQK-ja mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë së Kosovës

Figura 6. BQK-ja mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë së
Kosovës.
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Në figurën e gjashtë janë paraqitur rezultatet e pyetjes se a pajtohen të anketuarit që BQK-ja
mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë së Kosovës. Prej të gjithë të
anketuarve 69% janë përgjigjur se pajtohen që BQK-ja i mbështet politikat e përgjithshme
ekonomike të Qeverisë së Kosovës, 15% nuk pajtohen dhe nuk e dinë 16% prej të
anketuarave.
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BQK realizon një politikë të caktuar monetare e cila po ndikon në nivelin e
GNP, papunësisë dhe inflacionit

Figura 7. BQK-ja realizon një politikë të caktuar monetare e cila po ndikonnë nivelin
e GNP, papunësisë dhe inflacionit.

Në figurën e shtatë janë paraqitur rezultatet e pyetjes se BQK-ja realizon një politikës të
caktuar monetare e cila po ndikon në nivelin e GNP, papunësisë dhe inflacionit. Në këtë
pyetjen janë pajtuar 53% e të anketuarave, nuk janë pajtuar 16% e të anketuarave dhe 31%
nuk e dinë se BQK-ja realizon një politikë të caktuar monetare e cila po ndikon në nivelin e
GNP, papunësisë dhe inflacionit.
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BQK ndërhyn në mënyrë të rregullt në tregjet monetare

Figura 8. BQK-ja ndërhyn në mënyrë të rregullt në tregjet monetare.
Në figurën e tetë janë paraqitur rezultatet e pyetjes se a mendojnë të anketuarit se BQK-ja
ndërhyn në mënyrë të rregullt në tregjet monetare. Prej të gjithë të anketuarave 72%
mendojnë që ndërhynë BQK-ja në mënyrë të rregullt në tregjet monetare, 9% nuk mundojnë
dhe 19% nuk e dinë.
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Figura 9. BQK-ja vepron gjithmonë në mënyrë të drejtë për t`ju shmangur zhvillimit
negativ në Kosovë.
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Në figurën e nëntë janë paraqitur rezultatet e pyetjes se a vepron Kosova gjithmonë në
mënyrë të drejtë për t`ju shmangur zhvillimit negativ në vend, janë pajtuar në këtë pyetje
51% të anketuarit të cilët mendojnë që BQK-ja vepron gjithmonë në mënyrë të drejtë për t`ju
shmangur zhvillimit negativ në Kosovë.
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Figura 10. Në të ardhmen do të ketë rritje të zhvillimit ekonomik.
Në figurën e dhjetë janë paraqitur rezultate e pyetjes së fundit e cila është se a mendojnë të
anketuarit se në të ardhmen do të ketë një rritje të zhvillimit ekonomik, 23% prej të
anketuarave mendojnë që po do të ketë në ardhmen një rritje e zhvillimit ekonomik,
mendojnë 61% e të anketuarave se nuk do të ketë në të ardhmen rritje të zhvillimit ekonomik
dhe nuk e dinë 16% e të anketuarave.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Sot Bankat Qendrore të vendeve të ndryshme kanë ndikim të madh dhe esencial në hartimin
dhe drejtimin e politikave monetare në stabilitetin ekonomik. Rëndësia e funksioneve që ato
morën gradualisht aluduan në një sistem financiar që kontrollohet dhe menaxhohet me anë
të mekanizmave të caktuar që sot vendet me një ekonomi të zhvilluar bazojnë stabilitetin dhe
veprimet ekonomike në kuadër të këtyre politikave dhe strategjive të caktuara nga vet Bankat
Qendrore. Zhvillimi, kontrollimi, funksionimi si dhe stabiliteti ekonomik i një vendi, është
vështirë të paramendohet pa një rol të veçantë dhe tejet të rëndësishëm të Bankës Qendrore
në vend. Dinamizmi i shpejt i funksioneve ekonomike na bënë që sot Bankën Qendrore mos
ta shohim thjesht si një agjenci që kontrollon paranë letër por si një institucion
multifunskionesh me përgjegjësi dhe qëllime të caktuara. Bankat Qendrore luajnë rolin e tyre
në vendet përkatëse duke u bazuar në rrethanat në të cilat gjenden dhe operojnë vendet e tyre.
Kosova edhe pse është një ekonomi e bazuar në paranë e gatshme, Banka Qendrore e
Kosovës kryen funksione të shumta me rëndësi në ekonominë e vendit. Pavarësisht se BQK
nuk emeton paranë roli i menaxhimit të mjeteve monetare të BQK-së kërkon shkallë të gjerë
të logjistikës në drejtim të shpërndarjes, përpunimin dhe ruajtjen e kartëmonedhave dhe
monedhave
Analiza e politikës monetare nuk mund të mendohet jashtë funksionimit të sistemit bankar,
ku vendin kryesor e zë Banka Qendrore. Ajo përfaqëson një institucion financiar të zotëruar
nga shteti që shërben për të kontrolluar sistemin bankar dhe që është i vetmi autoritet i
emetimit të parasë, të gjitha vendet me ekonomi tregu të zhvilluar kanë një sistem bankar me
dy nivele: Niveli i parë është banka Qendrore dhe niveli i dytë janë bankat tjetra siç janë
bankat tregtare, të kursimit, etj. Në fillim, Bankat Qendrore u krijuan përgjithësisht, si banka
private që u shërbenin bankave tregtare, kryesisht për t'i mbrojtur nga falimentimi. Zhvillimi
ekonomik dhe rëndësia e madhe e funksioneve që morën këto banka, çuan gradualisht në
lidhje gjithnjë e më të ngushta të tyre me shtetin, deri sa u shndërruan në instrumente
shtetërore, që luajnë një rol të rëndësishëm, veçanërisht në drejtimin e politikës monetare.
Një nga karakteristikat e Bankës Qendrore është pavarësia e saj nga Qeveria. Shkalla e
pavarësisë është e ndryshme në vende të ndryshme dhe shpesh herë është objekt i
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diskutimeve të shumta. Sidoqoftë, banka qendrore merr ato vendime që ajo mendon se janë
në interes të shoqërisë, pavarësisht se këto vendime mund të bien ndesh me pikëpamjet dhe
interesat e çastit të individëve që janë në krye të qeverisë.
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8. APPENDIXES
Pyetësor

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me rendësin dhe ndikimin e
Bankës Qendrore dhe politikave monetare në ekonominë e vendit tonë , të dhënat e të cilit
do të na ndihmojnë të mbledhim informacione në lidhje me realizimin e një projekti
hulumtues për ndikimin e Bankës Qendrore dhe politikës monetare në zhvillimin e
ekonomisë.
Përgjigjet tuaj në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për
qëllime tjera, përveç këtij punimi hulumtues.

Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme vendosin “X” në kuti që përfaqëson përgjigjen tuaj. Pyetësori
përfshin gjithsej 10 pyetje të ndryshme kryesisht kanë të bëjnë me ndikimin e Bankës
Qendrore dhe politikës monetare në zhvillimin e ekonomisë dhe këto shqyrtohen si raste
studimi në temën e diplomës.

1) Format e organizimit të biznesit:
a) Bizneset individuale

☐

b) Ortakëri e përgjithshme O.P

☐

c) Shoqëri me përgjithësi të kufizuar SH.P.K

☐

d) Shoqëri aksionare SH.A

☐

e) Kompani të huaj

☐
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2) Nga cili vit operon biznesi juaj?
a) Më pak se 2 vjet

☐

b) Më pak se 5 vjet

☐

c) Më shumë se 10 vjet

☐

3) Cili është mendimi juaj për mënyrën se si gjërat janë duke shkuar në ekonomin
në Kosovë?
a) Më mirë

☐

b) Duke u përkeqësuar

☐

c) Pothuajse njëjtë

☐

4) A mendoni se BQK-ja i ofron vendit tonë stabilitet financiar dhe monetare ?
a) Po

☐

b) Jo

☐

c) Nuk e di

☐

5) A mendoni që qeveria jonë ndërhynë në vendin e BQK-së?
a) Po

☐

b) Jo

☐

c) Nuk e di

☐
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6) A pajtoheni që BQK-ja mbështet politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë
së Kosovës?
a) Pajtohem

☐

b) Nuk pajtohem ☐
c) Nuk e di

☐

7) A mendoni që BQK po realizon një politikë të caktuar monetare e cila po ndikon
në nivelin e GNP, papunësisë dhe inflacionit?
a) Pajtohem

☐

b) Nuk pajtohem

☐

c) Nuk e di

☐

8) A mendoni që BQK ndërhyn në mënyrë të rregullt në tregjet monetare ?
a) Po

☐

b) Jo

☐

c) Nuk e di

☐

9) A pajtoheni që BQK e Kosovës vepron gjithmonë në mënyrë të drejtë për t`ju
shmangur zhvillimit negativ?
a) Pajtohem

☐

b) Nuk pajtohem
c) Nuk e di

☐

☐
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10) A mendoni në të ardhmen që do të ketë një rritje të zhvillimit ekonomik ?
a) Po

☐

b) Jo

☐

c) Nuk e di

☐

Faleminderit shumë për kohën tuaj!.
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